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Several anthropological scholars have argued  from an ethnographic viewpoint  that  local 
understandings of corruption vary around the world. Others who have critically analyzed 
the  international  and  transnational  anti‐corruption  campaign  (ITACC) have  argued  that 





































































versalising assumptions”  to a problematic extent. These assumptions  include,  for  instance, 
the universality of the division between the private and the public realm, in which individu‐
als in the private sector are “expected to seek personal profit and enrichment [...]. A corrupt 






argued  that  the meaning  of  corruption  varies  depending  on  the  cultural  context.  Several 
studies highlighting the particularistic interpretation of corruption in different local contexts 
have shown, for instance, that in some societies an incumbent’s personal (or family) gain is 
potentially acceptable as  long as  it  is not perceived  to be excessive  (Lazar 2005). The  term 
corruption, then, serves as “a benchmark of appropriateness” (Blundo and Olivier de Sardan 
2006: 133‒134). Dominant social expectations in some contexts simply do not ask for the ful‐
fillment of  formal duties and “legally based  restrictions on  family obligations are not une‐
quivocally accepted” (Ruud 2000: 274). However, meanings of corruption do not only differ 
from one cultural context to another, they are also contested on the local level; that which is 
called  corruption  in one  situation might be  interpreted as necessary and unavoidable net‐
working and/or reciprocity in another (ibid.).  
Second,  several  critical  anti‐corruption  scholars  argue  that diverse  actors  such  as  local 
NGOs,  transnational  companies  and  export‐oriented  governments  have  formed  the  “new 
consensus that corruption is a global policy issue” by ignoring these varying meanings, un‐
derlying  assumptions  and different political  agendas  (Krastev  2004:  35). Krastev  criticizes 
this  consensus,  stating  that  it  has  led  to misunderstandings  about what  exactly  is  to  be 














gent meanings of corruption  in  local contexts. However,  these studies have not sufficiently 
focused  on  political  struggles  over meanings within  the  local  context. Moreover,  scholars 
who criticize the gap between global and local discourses either ask whether there are differ‐
ent understandings of corruption or whether an  ignorance of  these differences has  led  to a 












with high  levels of corruption. This can be attributed  to  the  fact  that corruption seemingly 
matters more in contexts where it is perceived to be more prevalent, which are also contexts 
wherein understandings of corruption might vary  fundamentally. Therefore, concentrating 






As  a  theoretical  point  of  reference,  I  combine  critical  anti‐corruption  scholarship with 
post‐development theory. Similar to critical anti‐corruption scholars, post‐development theo‐
rists have highlighted the amoeba‐like characteristic of the term “development,” which seeks 
to support developing countries, but serves,  in fact,  to discursively create  the “underdevel‐
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opment, which – despite all conceptual diversity – envisages an industrialized consumer so‐
ciety as the final goal of development. Post‐developmentalism questions the existing devel‐
opment blueprints and  focuses on  local perspectives on desired social change.  I argue  that 
combining critical anti‐corruption and post‐development scholarship  is  fruitful because  the 
latter has developed a nuanced normative‐prescriptive stance  that provides ethical orienta‐
tion for critical anti‐corruption scholarship. In turn, this combination provides post‐develop‐









ological  approach  of  post‐development  theory  and  of  argumentative  discourse  analysis 


















ing  assumptions. Both have  been  confronted with  severe,  and  strikingly  similar,  critiques 
from mainstream anti‐corruption scholars and developmentalists. 
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scholars  as  “corruption  apologists.” He  suspects  that  those who  emphasize  the  concept’s 
ambiguities and contradictions belong  to a “fatalist camp,” unwilling  to actually  fight cor‐
ruption (Kaufmann 1997: 123). 
Analogous  to  critical  anti‐corruption  research,  post‐development  theory  has  faced  cri‐
















rejecting  the  idea of progress as a whole.6 Both aspects  imply an anti‐essentialist approach 
that avoids ascribing static characteristics  to either an entire  local context or  to “the West.” 
Ziai also argues  that global blueprints  for development can be avoided, while still contrib‐
uting to research on “good social change” (ibid.). 




avoidance of romanticizing ways of using power merely because  they are  labeled as  tradi‐
tional, local or culturally embedded – as do some anthropological studies. A critical perspec‐
tive  on  the  current  ITACC  entails  questioning  contemporary  forms  and  possibilities  of 
knowledge production and related practices. This skeptical stance is the mindset for the fol‐
lowing exploration of local anti‐corruption discourses in Chile. 
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2.2  Argumentative Discourse Analysis  
To  provide  a  coherent  research  framework,  I  combine  skeptical  post‐development  theory 
with ADA;  this  “draws  attention  to  the  contingent  formation  of  social  phenomena”  and 
adopts a relationist and a contextual perspective (Torfing 2005: 22). Several theoretical devel‐
opments in the widely differentiated field of discourse analysis apply a deductive approach – 




the world as  it exists  for social agents”  (Pouliot 2007: 364). This  inductive approach makes 
ADA highly compatible with both post‐developmentalism and critical anti‐corruption schol‐
arship, because it allows for the focus on local perspectives and on social agents’ discursive 
















However, although meaning  is never objective and cannot be  timelessly  fixed,  it  is “provi‐
sionally anchored” within relational systems (ibid.).  





Based on  these assumptions, ADA goes beyond  the “linguistic  turn”  in  that  it seeks  to 
combine the “analysis of the discursive production of reality with [the] analysis of the socio‐
political practices  from which  social  constructs  emerge  and  in which  actors  are  engaged” 
(Hajer 2002: 62). ADA is compatible with Ivanov’s and Krastev’s assumptions because it ex‐
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Hajer’s approach relates ADA  to narratives  that  function as  the principle “ordering de‐
vice”  in a discourse  (Hajer and Laws 2006: 260). Narratives  thus “fulfil an essential role  in 




cause  they are “in  fact a political mechanism  in  themselves: without stories no consensus” 
(Hajer 2002: 62). Usually, actors  tell  stories neither  in  their  chronological order nor  in  full 
length, but rather in short storylines that presuppose specific background knowledge of the 




usage  of  a particular  set  of  storylines  over  a particular period  of  time”  (Hajer  2005:  302). 
These discourse coalitions enable actors to attribute meanings to ambiguous and elusive so‐
cial phenomena; they also facilitate collective action on a certain phenomenon. Actors strate‐






of  a discourse might  also  take place, which  is manifested  in  certain  institutional  arrange‐
ments  (e.g., a phenomenon made visible  through  systems of measurement and  reacted on 
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2.3  Constructionist Interviews 
Although Hajer  includes  interviews  into his research framework and despite post‐develop‐
mentalism’s  interest  in  local perspectives, neither makes  their methodological approach  to 
interviews explicit. Therefore,  they both overlook  the  fact  that a positivist expert  interview 
includes  epistemological  assumptions  (being  able  to  know  truth) which  run diametrically 
against  this anti‐essentialist and post‐foundational approach.  I argue  that constructivist  in‐
terviews, as described by Silverman  (³2007), serve post‐developmentalism and critical anti‐
corruption scholarship and are  the adequate method for research  that focuses on  local per‐
spectives  and  refrains  from  filling  sharply  defined  knowledge  gaps,  as mainstream  anti‐
corruption  research would do. Constructionist  interviews  serve  to understand “how  inter‐
view participants actively create meaning” (Silverman ³2007: 127). They seek to provoke the 
interviewee to engage in a broader discourse and to narrate their respective story of a given 
issue. This approach requires  that  interviews are conducted as openly as possible and  that 
the interviewer interferes as little as possible through affirmative or dissentient interruptions 
or even through too many questions.  
I processed  interviews with MAXQDA,  a program  that  supports  the  analysis  of  large 

















                                                 








sion reports and publications from local NGOs. Moreover,  it  includes  local academic  litera‐
ture, which  is an  important source because  it condenses a wide range of corruption narra‐
tives into compact storylines.  
I conducted 26  interviews with a variety of experts  in the broader field of transparency 

















means  that  I acquired  interview partners primarily  through  local networks,  then analyzed 




cal  framework,  the  following chapter briefly discusses several underlying concepts and as‐
sumptions of the ITACC. 
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3  Corruption in the ITACC Discourse 
3.1  Rational‐Legal Authority and the Public‐Private Divide 




















mentions  the “proper  fulfilment of public  functions” and  the proper “use of  resources en‐
trusted to government officials in the performance of their functions” (OAS 1996: Article 3). 









ment, politics,  business,  civil  society  and  the daily  lives  of people  are  free  of  corruption” 
(ibid.: 11). In short, the ultimate goal of anti‐corruption efforts is the full realization of ration‐
al‐legal authority and the division between the public and the private. 




GIGA Working Papers  WP 224/2013 
3.2  A Rational‐Choice Conception of Corruption 
Apart from rational‐legal authority and the public‐private divide, the ITACC conceptualizes 
corruption  in rational‐choice  theoretical  terms.14 Robert Klitgaard, who has developed one 
of the theoretical foundations of this narrative, sums up the fundamental orientation of the 
ITACC when he states that “corruption  is a crime of calculation, not of passion” (Klitgaard 










2007  anti‐corruption  strategy  also  seeks  to  “reduce  excessive  regulatory  burden,  and pro‐
mote competition” (WB 2007:  ii);  the 2012 update continues  to focus on “incentives  that ei‐
ther create or curtail rent‐seeking opportunities for civil servants” (WB 2012b: 10). 
The  incentive‐based approach  to corruption  is combined with  the claim  that engaging  in 
anti‐corruption can potentially be apolitical. For instance, the World Bank acknowledges that 
governance refers  to  the “form or nature of  the political regime.” However, according  to  the 
World Bank, this part of governance needs to be (ergo, can be) ignored because it is “outside 
the Bank’s mandate” (ibid.: 9). The World Bank shares TI’s apolitical engagement with corrup‐















                                                 
14  For a slightly more detailed analysis of the rational‐choice foundations of the ITACC also see Gephart 2012: 12‒16. 
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4  Narrating Corruption and Narrating Chile 
The dominant anti‐corruption narrative states  that Chile has been a successful case of anti‐
corruption  legislation and has generally  low  levels of corruption. This narrative  is divided 
into two subnarratives that are partially oriented along political lines (i.e., left wing and right 
wing). The  left‐wing subnarrative  includes a variant, which  is closely related to Chile’s hu‐
man rights movement. However, a fundamentally contesting narrative has emerged, which 








A wide range of political and civil society actors,  from  the Far Right  to  the Left, as well as 
state technocrats share a dominant narrative of corruption in Chile, which sees several waves 
of corruption scandals as having triggered anti‐corruption legislation. After the transition to 
democracy,  which  saw  Patricio Aylwin  of  the  Partido  Demócrata  Cristiano  (Democratic 
Christian Party) and the Concertación (left‐wing coalition) elected as president, public debate 
towards the end of the presidential term was dominated by corruption cases – namely, “caso 
ENAP”  involving  the national petroleum company, “caso CODELCO”  involving  the state‐
owned national copper company and “innumerable accusations of corruption in municipali‐
ties, companies and public services” (Rehren 2008: 5). 
The second president, Eduardo Frei Ruiz‐Tagle  (also  from  the Concertación), called  to‐




er things, regulations regarding traffic of  influence, the  illicit use of privileged  information, 
conflicts of  interests,  illicit enrichment and a  reformed penal  code  that explicitly  sanctions 
acts of corruption (Rehren 2008: 5, 15).  
                                                 
15  It is important to note that I do not claim that this chapter is comprehensive regarding the anti‐corruption dis‐
course  in Chile. Discourses  “can  never  be  grasped  in  its  entirety”  and  discourse  analysis  always  remains 
fragmented  (Kajetzke 2008: 109). However,  the  following  sections  serve  to demonstrate  the wide variety of 
competing anti‐corruption narratives that exist in Chile. 
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In 2002, several corruption scandals once again erupted during  the  tenure of President 
Ricardo Lagos (the third president of the Concertación) (Muñoz 2008: 118). One case in par‐









Transparencia  y  la  Promoción  del  Crecimiento  (Political‐Legislative  Agreements  for  the 
Modernization  of  the  State,  Transparency  and  the  Promotion  of  Growth). Among  other 
things, this agreement led to the establishment of the Sistema de Alta Dirección Pública (Sen‐
ior Public Management System, SADP) an independent commission that is in charge of hir‐
ing  high‐level  public  servants  on  a  competitive,  depoliticized  basis  (Law  19.882  of  2003). 





had  been  redirected  towards  campaign  activities  for  the  2005  parliamentarian  elections 
(“caso Chiledeportes”), Bachelet issued a decree that implemented so‐called active transpar‐
ency, which  aims  to  actively  and  regularly disseminate  relevant  information  to  the public 





et  al.  2006).  “The  country,  both  opposition  and  government, were  capable  of  launching  a 
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package of  legal measures”  (Interview CDE).21 The most  important outcome of  this  report 
was Law No. 20.28522 on the access to public information, which triggered a “radical change” 
(Interview Consejo M1).23 Again,  the  legislation was  facilitated  via  an  all‐party  initiative, 
primarily  led  by  Jaime  Gazmuri  (PS)  and Hernan  Larraín  of  the  Far‐Right  party  Unión 




Interviewees  from all political currents evaluated  this  law and  the  resulting council as a 







been  important scandals there has been a quick reaction  in terms of  improving the rules to 
prevent further acts of corruption” (Interview Transparency Expert 3).24 Or as another inter‐






viewees and Chile Transparente have mentioned pending  issues. For  instance,  institutional 
independence  for  the Consejo para  la Transparencia  is  required because “maintaining our 
budget requires us  to cackle and scream every year  that we need more money”  (Interview 
Consejo M2).26 Financial independence is equally needed for the Contraloría General (Inter‐
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view Consejo M1). Another transparency expert argues that  it would also “be preferable to 
have fewer discretionary mechanisms for the waiver of a civil servant” (Interview Transpar‐
ency Expert 3). Other pending  issues  include  legislation on  the “blind  trust fund,” declara‐
tions of wealth of  incumbents,  revolving‐door  legislation and political campaign  financing 
(e.g., Moya and Urcullo 2009). One member of the Consejo para la Transparencia summarizes 

















of  the qualification of certain practices as corrupt and  the adoption of countermeasures.  In 




observation  shared  by  interviewees  across  all  sectors  and  political  currents:  “Generally 
speaking, Chile is a country with low corruption” (Interview Journalist 3)28 and with “a pub‐
lic administration  that  is not  corrupt”  (Interview Analyst/ExLyD).29 This  is  consistent with 
Chile’s exceptionally good rating in the ITACC. Several interviewees made reference to TI’s 
CPI, such as a member of the Constitutional Court: “In general, I think if one applies a com‐



































One  interviewee suggested  that Chile had “exchanged obedience  to  the king of Spain with 
obedience  to  the  law”  (Interview LyD).34 Another  interviewee said  that  the public ethos  in 
                                                 
30  Interview with Minister of the Tribunal Constitucional (Constitutional Court), Santiago de Chile, 29 Novem‐
ber 2010 (Interview MCC). 
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(Interview PS1) and “there was a  constitutional order  from  the beginning of Chile’s  Inde‐
pendence” (Interview PS2). 
Contrary to the ITACC’s assumption that a lack of transparency would lead to corruption 
(and  strengthening  transparency would  help  to  curb  it),  none  of  the  interviewees  related 
Chile’s  low  levels of corruption  to  transparency.  In  fact, “till  the year 2006  there was  little 
transparency” (Interview Transparency Expert 1). According to this narrative, Chile does not 
have  low  levels of corruption because  it has good countermeasures  in place, but rather be‐
cause it has a tradition of the absence of corruption, a cultural public ethos and a responsible 
elite. In terms of diverging understandings of corruption, this is a remarkable combination of 





to  specific political groups. One  subnarrative  relates  to  the Concertación  coalition  and  in‐





the president,  to  the delight and surprise of some, said “Well,  this needs  to be done, 
we’ll do it completely” and she did it. And then many people in the Concertación said, 
                                                 
35  Interview with minister of the government of Patricio Lagos (Concertación), Santiago de Chile, 25 November 
2010 (Interview Minister/Lagos). 
36  These political groups  clearly have  complex  internal  structures  and differentiation, which  in  this  context  I 
cannot address. 
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mentarian  explained  that,  generally  speaking,  “the Concertación  had  a  strong  commitment 








itially  […],  it had  to do with  trying  to solve problems  in a state  that had many restrictions 
and  in governments  that did not have a parliamentary majority”  (Interview PS1). Another 
member of the PS also preferred to speak of “anomalous situations  in terms of the existing 
legislation” rather  than use  the  term “corruption” (Interview PS2). The actual cause for  the 
extra income for high‐level members of the coalition and incumbents were rigid regulations, 




One high‐level public official  in Lagos’s government, under which  the MOP‐Gate  case 
occurred, argued that the amount of money involved was not very significant, claiming that 
they only “reached one million dollars  in six years”  (Interview Minister/Lagos). Regarding 





anti‐corruption  scholars  such  as Shore  and Haller  (2005:  6)  and Robertson  (2006) have  ar‐
gued. Robertson (2006: 9) claims that “every office drudge knows that it’s the ‘grey area’, not 
the  rules, which  actually makes bureaucracy work,  for better  and  for worse.” On  the one 
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and ‘worse’ is interpreted by the specific political actors. It reveals an understanding of cor‐

















and normalized: “Which country  in  the world  is not closed?”  (Interview MCC). Moreover, 
this exclusive social structure is explicitly delineated from corruption: 









the  separation  of  the private  and public  realms,  this  subnarrative  clearly diverges  in  that 
there  is  a  largely uncontested understanding  that  this  separation  cannot  be  fully  realized 
from a  certain  societal  level upwards. Within  the Concertación, however,  this  is not  inter‐
preted as a corruption‐related  issue  that must be dealt with. Remarkably,  it would appear 
that  neither  the  ITACC  interprets  this  as  corruption‐relevant  given  Chile’s  good  anti‐
corruption rating.  
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the  lobby‐expert  interviewee  lamented  that “there are many ministers and authorities  that 
now regulate activities in which they had been involved up until three months ago” (Inter‐










in  the Colo Colo  football club,  the assignation of public contracts  for reconstruction after  the earthquake  in 
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cialist parliamentarian added that this lack of consciousness of the requirement for a division 
between the pubic and the private shows that the current president “has a very, very weak 
sense of a democratic culture”  (Interview PS1).  In sum,  this subnarrative understands cor‐
ruption as an illegitimate connection between the political and the economic sector.  
According  to  the  lobbying expert,  the  lack of clear boundaries between  the private and 
the public is due to the right‐wing elite’s provincialism: “I think that our Right is still so un‐

























                                                                                                                                                        
2010 (thereby initially circumventing ‘Chile Compra’) and television licenses which were held by Piñera and 
subject to regulation by his government. 
39  Interview with  former  high  level‐member  of Chile  Transparente/human  rights  lawyer,  Santiago  de Chile, 
20 October 2010 (Interview Human Rights 2). 
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crecy, but  there was a  total monopoly on  information”  (Interview Human Rights 2). Thus, 
the importance of transparency in relation to information is fundamental in the human rights 
context. To underline this point, the interviewee related transparency to the deaths of more 




Chile Transparente was  initiated  in 1994, partially by human rights activists  in order to 
professionalize and to institutionalize the task of advancing democracy from a human rights 
perspective:  “A group of  friends,  all of  them very preoccupied with  the  issue,  created  the 
chapter and started to position the topic” (Interview Transparency Expert 2).40  
The  storyline  of  the  human  rights  and  the  transparency  agenda  refers  to  the  Inter‐
American Court of Human Rights’  (ICHR)  ruling on  the Claude Reyes  et  al v. Chile  case  in 
2006, which  is  seen  as  the  height  of  the  human  rights movement’s  influence  on  the  anti‐
corruption discourse. The case was brought in 1998 following the request from a group of pe‐
titioners for information on the environmental impact of a Forestal Trillium project in south‐














                                                 
40  Other NGOs  in  Chile who  are  engaged  in  human  rights  issues  and  transparency  are  “Pro Acceso”  and 
“Fundación Pro bono.” 
41  Responsible was the Comité de Inversion Extranjera (Committee of Foreign Investment). 
42  Several  international organizations,  such as  the “Open Society  Justice  Initiative,” “ARTICLE 19,” “LIMAC” 
and “IPYS” joined the case as amicus curiae (Pro Acceso 2008). 
26  Malte Gephart: Chile and the International and Transnational Anti‐Corruption Campaign 





























to  the  so‐called Chicago Boys,  a group  of neoliberal  economists whose  ideas were  imple‐
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Apart  from  founding  the basis  for Chile’s  current economic well‐being,  the  right‐wing 
government (referred to as an “authoritarian government” and not a “dictatorship” or “mili‐









While  the  Left’s  subnarrative  relativizes  corruption  cases  since  the  1990s,  the  Right’s  at‐
tempts  to  legitimize  the past reach back  into  their period  in power before  the  transition  to 
democracy. According  to  this  subnarrative,  the Left  is ultimately  responsible  for  the  1973 
coup – which saw  the elected  left‐wing president, Salvador Allende, overthrown – since  it 
tended  towards  political  extremism  and  induced  political  violence  in  the  country:  “They 
were  the ones  that brought hate and violence as a method and as political action  to Chile” 
(Interview Analyst/ExLyD). According to this  interviewee, “if one releases the  lion, the  lion 
bites and claws. The guilt lies with the ones that untied the lion” (Interview Analyst/ExLyD). 
The Political Left: Reasons for Cooperation and Excessive Concentration of Power 








ture of  the Concertación governments: “The governments of  the Concertación, after  twenty 





This  interpretation of  the  country’s history  could not be more  clearly opposed  to  the  left‐
wing’s subnarrative. The related understanding of corruption focuses on the excessive accu‐
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mulation  of power within  the public  sector  rather  than  on  the  illegitimate  connection  be‐
tween the private and public sectors. 



















for Public  Studies), Centro de Políticas Públicas  (Center  for Public Policies), Chile  21  and 
Libertad y Desarollo, among others – published a report on the modernization of the Chilean 
state  (CPRE  2009).  It  called  for  a  “better  state  for Chile”  and  put  forward  “proposals  for 
modernization and reform.” Surprisingly, it barely highlighted any of the above‐mentioned 





Chile  Transparente monitors  pending  regulatory  issues  and  provides  updates  on  their 
progress in the legislative process (CT 2012). Their website states that none of the pending is‐
sues on  the  transparency agenda receive more  than “low  legislative priority” at  the moment 
(ibid.). In light of this lack of legislative progress and the absence of these topics in the afore‐
mentioned publication, one might argue that the anti‐corruption discourse coalition has ended.  
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4.7  The Contesting Narrative 
While all subnarratives of  the success narrative  interpret Chile’s anti‐corruption efforts dif‐
ferently,  there  is one narrative  in particular  that  is  fundamentally at odds with  the all  the 
previously discussed  (sub‐)narratives. This contesting narrative provides an entirely differ‐




related  to  the strengthening of democracy – and  important steps have been  taken. However, 
the  contesting narrative  argues  that Chile’s democracy  is  in  a  rather unhealthy  condition. 





of  all  possible  worlds”  (Interview  Chile  21).45  Some  argue  that  the  focus  given  to  anti‐
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ti‐corruption  legislation  in  the dominant success narrative. One  interviewee argued  that al‐
though  “there  is  no  official  censorship, what we  have  here  is  self‐censorship,  in  a media 
market that is very concentrated on the right, in the Mercurio” (Interview Chile 21, also Nef 












Instead of being progressive and advanced, “legislation  is heavily  lagging behind  [...] and 

















                                                 
46  Interview with journalist, online newspaper CIPER, Santiago de Chile, 18 November 2010 (Interview Journalist 2). 
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While  the  Concertación  subnarrative  argues  that  the  Right  participated  in  the  anti‐
corruption pacts to support their democratic rehabilitation, the human rights variant ascribes 
this to their engagement in several human rights related cases. In contrast, the Right argues it 
was  their  respect  for  institutions  that enabled  the anti‐corruption consensus. However,  the 






transition  effectively helped  “to  safeguard  the  economic  and political project of Pinochet” 
(Rindefjall 2009: 187, also Barton 2002: 372), which some see as a “neo‐liberal elite pact that has 










One interviewee explained that the assessment of Chile’s level of corruption: 
depends a  lot on the definition that one wants to ascribe to corruption, because there 
are  corrupt practices  that  from a  legal point of view are not  corruption as  such. But 
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The Other Elite 
Another interviewee, who works for an investigative online newspaper, related the complex 
networks  to a  lack of consciousness regarding  the division between  the public and private 

















of  corruption  is  related  to  the  impermeable  elite and  refers  to both  the  illicit  relations be‐




ti‐corruption and transparency measures: “It  is not an  issue that  is a concern of the general 
population;  it  is quite  an  elite  topic”  (Interview  Journalist  1). Thus,  from  this perspective, 
(limited)  transparency  is a  topic  that  is superficially promoted by  the elite, which  itself  re‐
mains largely opaque and impermeable. 
Another interviewee agreed and explained that transparency‐related instruments are ac‐
cessible  for  the elite only: “It  is associated with a certain cultural elite  that handles certain 
codes” (Interview Human Rights 1). He also explicitly opposed the storyline of “people buy‐
ing law books in the street,” which had been put forward in the overarching success narra‐
                                                 
47  Interview with academic, University of Chile, Instituto de Communicación e Imagen (Institute for Communi‐
cation and  Image),  Journalist and specialized  in public policy, Santiago de Chile, 09 November 2010  (Inter‐
view Journalist 1). 
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tive  to  demonstrate  a widespread  legalist  culture  among  the  Chilean  population:  “It’s  a 
myth, it is part of Chilean chauvinism” (Interview Human Rights 1). 





While  the Left sees  the Right  in combination with  the economic sector as  the  true elite,  the 
contesting narrative understands the elite to consist of the entirety of the public and economic 
sectors, regardless of political affiliation. However, it is narrated by interviewees who them‐








When  contrasting  the  ITACC with  local  corruption and anti‐corruption narratives  (and  its 
subnarratives) in Chile, several similarities, divergences and a complex interplay become vis‐
ible. Anti‐corruption efforts  in Chile are deeply embedded  in  the  country’s history and  in 
competing  local  (sub‐)narratives.  The  dominant  success  narrative  comprises  the  plot  of 
emerging corruption scandals and the appropriate reactions of the elite, who design and im‐
plement reasonable anti‐corruption legislation in response to public demand. This narrative 
is shared by a  large discourse coalition and  is highly  institutionalized.  It converges greatly 





rative: First,  the Concertación subnarrative acknowledges  the existence of  the small, exclu‐
sive and  impermeable  elite and openly questions  the  complete divisibility between public 
and private from a certain societal level upwards. This is contradictory to the principle of the 
public‐private divide in the ITACC. However, the ITACC seemingly applies this principle in 













like  the “fight against corruption” and “transparency” are  interpreted as  fashionable buzz‐
words  in  a  context where  there  is  an  absence  of political will  to  effectively  advance  anti‐
corruption measures  and  introduce  the  necessary democratic  reforms  in  areas  that might 
harm  the  elite.  Moreover,  this  contesting  narrative  suggests  that  the  implemented  anti‐
corruption  legislation –  technical  rather  than  substantive – has had  limited  impact on  this 
problematic elite structure. Specifically, the pending countermeasures might have tackled ex‐
isting practices and “issues of promiscuity”  (e.g.,  revolving‐door  legislation, political‐party 
financing,  lobbying,  etc.) within  the  elite. However,  those have not been  further pursued. 
From  this perspective,  the  ITACC plays  out  in Chile  as  an  elite‐friendly discourse, which 
does not seek to change existing elitist social structures. Moreover, this contrast implies that 
the ITACC largely excludes critical and alternative conceptualizations of corruption. 
Contrasting  these  (sub‐)narratives clearly  illustrates,  that “whether or not a situation  is 









critical  perspective,  it  needs  to  be  combined  with  an  ethical  stance,  such  as  post‐
development.  It would  be  fruitful  to  further  refine  the  conceptualization  of  narratives  in 
ADA  in  order  to  grasp  in more detail how  these narratives  are  structured  and how  they 
could be  compared  in  a more  structured manner. Moreover,  the question of what  exactly 
holds together a (sub‐)narrative needs be elaborated on further. In this paper, I pragmatically 
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the theorem of “structuration.” Also, I made two brief remarks on ontology and epistemology 
in this paper, but ADA would clearly gain from a more thorough connection to a metatheo‐
retical debate  in order  to acquire a  framework  that  is epistemologically more consistent. In 










ing  (or does not seek  to do so)  the nature of corruption and anti‐corruption  in Chile or  in 
other countries.  
With regards  to  the  initially stated assumptions of critical anti‐corruption research,  this 
paper shows that there is no single, locally specific understanding of corruption in Chile, but 
rather multiple competing understandings. Accordingly, each  (sub‐)narrative  relates  to  the 
ITACC  in a specific way: The Left and human rights movement  interpret transparency as a 
means to deepen democracy, while the Right’s participation in political pacts with the Con‐
certación  is seen as evidence of  the Right’s rehabilitation after  the  transition  to democracy. 
While the contesting narrative does not oppose transparency as such, it does not form part of 
the anti‐corruption  coalition and  thus has not been able  to utilize parts of  the  ITACC dis‐
course for the purpose of deeper democratization.  
Thus, the way the ITACC relates to Chile largely depends on the local discursive configu‐
ration  –  that  is, who  interprets parts of  the  ITACC,  for what purposes  and  for whom  the 
ITACC provides possible discourse  coalitions.  It provides possible discourse  coalitions  for 
anyone who  aligns with  the  technocratic  countermeasures  and  its  inherent presumptions, 
but  it  excludes  social movements  that  fundamentally  question  the  dominant  approach  to 
transparency and other aspects of the ITACC from such discourse coalitions.  






velopment  campaign  and  the  ITACC  for  their  conceptual  arbitrariness,  I  argue  that  these 
covered differences effectively enable a complex  interplay, both within  the  local context as 
well as between Chile and the ITACC. This interplay contradicts the idea of a mere imposi‐
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complex  interplay, which  seemingly holds both excluding and enabling potential  for  local 
actors at  the  same  time. Both aspects are crucial  for post‐developmentalism  in order  to be 
well distinguished from neopopulist rejections of modernity, progress and development.  
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